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violent  conflict,  then  goes  one  step  further,  adopting  a  context‐sensitive  approach. This 
approach attempts to juxtapose those conditions directly linked to the resource sector with 
the general conflict‐fueling conditions diagnosed  in Algeria.  It  takes  into account condi‐
tions both within the country and in the international context. The application of a context 





























































to consider natural  resources  to be  significantly  responsible  for all sorts of negative devel‐
opments,  for  instance,  economic distortions,  authoritarianism,  corruption,  and—consistent 
with  the focus of  this study—violent conflict. Two main  theoretical strands, with partly di‐
vergent  implications,  have  crystallized  around  the  assumption  of  the  problematic  conse‐





it explains by pointing  to  the greed  that valuable  resources can  incite and  the opportunity 
these resources give to belligerent parties to start or to sustain their fighting (Collier/Hoeffler 
2001). The  rentier state  theory, by contrast,  is mostly applied  to Middle Eastern and South 









ceding economic crisis. However, other  theoretical explanations, such as  the  impact of cul‐
tural  factors, particularly  that of  radical  Islam, and of general economic or political  factors 
(for example, transition theory) remain frequently applied to this special case. As the violent 
conflict in Algeria is highly complex and—despite a number of excellent in‐depth case stud‐
ies  (Martinez  1998, Aïssaoui  2001, Cordesman  2002, Werenfels  2007a,  and  others)—has  to 
date not been thoroughly investigated, it is worth attempting other methods of explanation. 
The “context approach” (Basedau 2005) adopted in this paper proposes taking a comprehen‐
sive  view  of  violence  and  combines different  approaches  to  explain  it. This  approach  as‐




Three  main  questions  will  guide  the  analysis:  Did  resource  wealth  and  other  resource‐
specific conditions play a role in the outbreak of civil war in Algeria? If the link is indirect—
which  is very  likely  the case for most variables—via which causal mechanisms did  it func‐
tion? And finally, what other contextual conditions might have equal or greater explanatory 
power? 
Before  the causal mechanisms  leading  to violence are analyzed, a short presentation of  the 











necessary  to briefly outline  the period of violence, given  that  its outbreak  is  the dependent 
variable  in  this study  (Section 3). The period under  investigation here  is  the  intrastate war 
during the 1990s.2 Subsequently, the problem of violence is assessed from the perspective of 
the  context approach  (Section 4). First,  the  resource‐specific  conditions—among others  the 







useful  to  look more  closely  at  the  specific  historic,  cultural,  economic,  demographic,  and 
other contextual conditions, and their changes over time, in a given country, as well as at the 
country’s  international  relations.  It  is,  of  course,  impossible  to  undertake  an  exhaustive 
analysis  given  the  innumerable  factors  influencing  the  course  of  political  history  and  the 
emergence of violence in a single country. Different sets of variables can, however, be identi‐
fied, and  their  impact can be hypothesized. The context approach  is not  incompatible with 
those theories which assume a link between resource wealth and violence, it aims mainly to 
bridge the gaps they leave and to address the specific conditions for violence that have so far 
been neglected.  It can help  to differentiate at which  level resources work as an  influencing 






These oil resources can have negative effects by providing, on  the one hand,  the motive  for 
rebels to conquer power and for the rulers to defend their position and, on the other hand, 
the opportunity  for  the outbreak of armed conflicts, because  the resources are an  important 
source of financing for violent activities, for both rebels and the state (Collier/Hoeffler 2004: 

















rights violations.  In  this  context  the distinction between  resource abundance and  resource 



















































































which many Algerians and some foreign residents have  lost  their  lives: during  the colonial 






sons behind  the civil war of  the 1990s,  I will provide a very brief overview of  its character 
and extent. 
The intrastate war began conclusively in January 1992, immediately after a military coup in‐


































the  Front  de  Liberation  Nationale  (FLN,  National  Liberation  Front),  previously  the  only 
party, were  tolerated. The most  successful  of  the  approximately  50 parties  created  at  that 





with  the  authorities,  the  army  commanders  intervened  and killed  at  least  20 people  (ICG 
2004:  7),  two  FIS  leaders were  arrested,7  and  thousands  of protestors were  imprisoned  or 

























position  to violence on  the side of  the radical  Islamists. Over  time,  increasingly more civil‐
ians began to be killed indiscriminately. When Mohamed Boudiaf, the president of the Haut 
Comité d’État (HCE), which had been the national ruling body since the military putsch, was 
assassinated  in  June  1992 during  a broadcast  speech,  the war  spun  further out of  control. 
Peacemaking attempts systematically failed,10 and the conflict soon took on even an interna‐
tional scope, with the killing of foreign residents (French, Croats, Russians); the hijacking of 
an Air  France  airbus  in December  1995  in Algiers,  accompanied  by  threats  that  it would 
crash in the center of Paris; and the bombing of several metros in Paris in 1996 by radical Al‐































fear and  insecurity, many analysts consider  the conflict not  to be entirely over. Rather,  it  is 







resource sector  is evaluated;  in a second step, the  impact of  those factors only  indirectly or 
not at all linked to resources—thus more “general” factors—is examined. Because the context 
approach  takes  into  account  the many  interlinkages  between  the  contextual  conditions,  a 



















2001 or even  later. The UCDP/PRIO dataset  (2009) defines  the conflict as minor armed conflict  in 1991 and 
1992, a war between 1993 and 2001, and a minor conflict again in the following years.  
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lion cubic meters of gas reserves,  the country also has high potential  in  terms of accessing 








phase  in 1980, while that of  its neighbor Libya, for  instance, was US$7200  in the same year 
(EIA 2009b)—more than ten times greater. In 1986, per capita oil income in Algeria dropped 














less  than 50 percent of export  revenues  (Aïssaoui 2001: 231).13 This  increasing dependency 
has made the country highly vulnerable to price shocks: export earnings fell from a peak of 
US$13.2 billion in 1980 (real value in US$ 2000: US$24.3 billion) to US$4.5 billion (real value: 











































































































bon  sector were  the main  reasons  for  this  stark drop  in  revenues  (Aïssaoui 2001: 15). The 
price of Saharan Blend collapsed from approximately US$30 per barrel in 1985 to an average 
of US$15 per barrel in 1986 (Aïssaoui 2001: 234). This had numerous impacts on the state and 










fected domestic prices and  revenues,  resulting  in  the movement of  financial  resources and 
the workforce from tradable goods (such as food crops and manufactured goods) to the non‐
                                                     











ket,  to decline even  further  (ibid.), and non‐hydrocarbon exports  literally disappeared. The 
sustained overvaluation of the dinar, among other things, reduced the rentability of all non‐



















From  its early years—and up until  today—the hydrocarbon sector, which  is “the backbone 
and principal instrument of state power, has remained above supervision, regulation and ac‐
countability” (Lowi 2007: 134) in Algeria. Much of the rent income has been used for the eco‐




distributed, and  their  recipients has been unavailable  (Lowi 2007: 134). The  rents deriving 
from the resource sector “have facilitated the consolidation of a vast  informal clientelist or‐









compatible with  the rentier state  theory  (Mahdavy 1970, Beblawi/Luciani 1987, Beck 2007), 
which considers the stability of rent‐based political economies to be strong during periods of 
high revenues. From this perspective  it  is almost  logical that  in times when the co‐optation 
and large‐scale subsidization cease to be possible, in order to keep the opposition to the re‐
gime low and the population happy, questions about why the system needs to be like it is be‐
come  louder. Repressive measures  then become  the dominant mode of  interaction between 
the dominating and dominated.  
4.1.5  Extraction Locations and Technical Modes of Extraction 
Algeria  is a big country—the second‐largest  in Africa after Sudan—with a  total area of ap‐
































haran  regions  from  the  rest of Algeria  in order  to maintain control of  the  resources  (Malti 
2006). Thus, Algeria’s oil wealth very probably played a role  in  the evolution of  the war of 
independence, which impacted heavily on the country’s further development.19 
The national hydrocarbon company Sonatrach was  founded shortly after  independence,  in 
December 1963, and was designed to be responsible mainly for the transportation and sale of 
hydrocarbons.  While  the  Evian  accords—agreed  upon  in  exchange  for  independence—
guaranteed preferential  rights and major profits  to French  companies  in  the oil  sector,  the 
Algerian government under Houari Boumedienne (who took power in 1965 through a coup) 





raise  investment and  increase  the state’s resource revenues. This move was undermined by 
the cancellation of the second round of the legislative elections in January 1992 and the sub‐
sequent escalation of political violence (Aïssaoui 2001: 235). Nevertheless, the reform of the 















cent—including  the  so‐called  pieds noirs,  i.e., French  residents  in Algeria—left  the  country  (Sheikhzadegan 








tion  of  demand.20  A  slightly  higher  production  rate  on  the  part  of  the  OPEC  countries 
(mainly due  to a unilateral  increase  in Saudi Arabia’s output and  increased production by 
Kuwait in 1988 and 1989 – BP dataset 2009) and the depreciation in the value of the US dollar 
(Chemingui/El‐Said 2007: 339) were two of several factors impacting the price. The Algerian 
economy was critically exposed  to  the  instability of world oil markets, and  this aggravated 




ria’s economy and political program on  its oil  income, played a major role  in Algeria’s vul‐
nerability  to  changes  in  international demand  and  its  susceptibility  to  crisis. The  govern‐
ment’s direct access to resource revenues also made the financing of a repressive state easier. 
However, to really understand the  impact of these changes on Algeria and their role  in the 
eruption  of  violence,  the  non‐resource‐specific  context  and  the  indirect  causes  of  the  re‐
source‐violence link also have to be taken into account. 
4.2  Beyond Hydrocarbons: Non‐resource‐specific Contextual Variables 




demographic development;  the attitude and behaviour of  specific actors—among  them, of 








and  for home heating and cooking  (natural gas)  further reduced  the demand  for oil. Additionally, automo‐
biles and other oil‐fueled equipment became more efficient, and new production  sites  in  the North Sea  in‐
creased the oil supply. 
21   Interview with Youcef Bendabdallah, researcher at  the Centre of Research  in Applied Economics  for Devel‐
opment—CREAD, Algiers, 17.2.2008. 
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ests and changes  in  the worldwide distribution of power have also had a significant  influ‐
ence on the power structure and possibly also on the conflict dynamics. 
4.2.1  Socioeconomic Factors 
The  economic  crisis was  certainly  a major  cause  of  the  eruption  of  violence  in  1988.  The 
shortages of food and pharmaceuticals on the official markets revealed the structural imbal‐





evolution, meant  that Algeria was one of  the worst hit among  the oil‐exporting countries.22 
The civil war then further consumed resources that could have been used for investments in 





nent  of  the Algerian  development  strategy  was  “the  industrializing  industries,”23  an  ap‐
proach which followed development theory’s assumptions that the creation of heavy indus‐
try24 would  bring  about  automatic  development  in  other  sectors  (Dahmani  1999:  31ff.). A 
considerable amount of the resource revenues were channeled into oversized, massively inef‐
ficient  state‐controlled  industrial  complexes,  and  barely  anything  was  saved  (Lowi  2007: 
129). After years of French colonialism, under which  the growth of  indigenous agricultural 
and  industrial  interests was prevented, the revolutionary elite encountered  little opposition 
from domestic capital holders to their program. Fatally, oil exports grew significantly prior to 
the establishment of a large entrepreneurial class which could have promoted economic di‐
versification. This made  later economic  reforms  far more difficult  (Dillman 2000: 9). More‐
over, the infrastructural projects were carried out at great speed and were not financed with 
the  revenues  actually  collected  from Algeria’s hydrocarbon  exports but  rather with  antici‐
pated revenues—that is, with loans. 
Domestic  agricultural production met  70 percent of Algeria’s needs  in  1969,  50 percent of 
them in 1982, and only 20 percent in 1987 (Aouragh 1996: 98). At the beginning of the 1990s 
Algeria imported two‐thirds of its cereals, one‐quarter of its meat, two‐thirds of its milk, and 



















sate for  the falling hydrocarbon revenues available  to finance  investment and consumption 

























inflation  lay  primarily  in  the  imbalance  between  demand  and  supply.  Supply was  growing  too  slowly—
paralyzed  by  the  low domestic productivity—to  satisfy domestic demand. And  this demand was  boosted 
partly by higher revenues from the resource sector (ibid.: 240). 
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decreasing number of  jobs  in  the public and manufacturing sectors. The general economic 
crisis of  the 1980s  (caused by  the drop  in oil prices) and  the debt problem were most cer‐
tainly at the root of the closure of many factories and public enterprises. However, the ineffi‐
cient management of  these entities and  their  lack of  competitiveness on  the world market 
(partly as a consequence of  the “Dutch Disease”) were also  responsible. The government’s 












nantly young, and  the  increasing acceptance of  female participation  in  the workforce  (Aïs‐
saoui  2001:  238).  Between  1977  and  1987  the  population  of Algeria  grew  by  42.4  percent 
(Benakli 1992: 34). One reason was the high birth rate; another reason was the large number 
of  Algerians  returning  from  France  (Sheikhzadegan  2003:  258).  Life  expectancy  also  in‐
creased,  from 54 years  in 1972  to 67 years  in 1990, and  infant mortality dropped  from 143 
deaths per 1,000 births in 1970 to 54 in 1990 (WDI 2009). This was likely due to a higher stan‐
dard of living and improved access to medical care. Only in the 1980s was an official family 






2003:  258ff.). The  reawakening  of  traditional  Islamic  values, which  favored  large  families, 
played their part in this population development as well.  
The consequence was a disproportionally  large  share of young people  in a  society. Such a 
“youth bulge” (Fuller 2004)  is considered by some analysts  to be  linked  to a high potential 
for  violence—especially when  the  high  number  of  unemployed,  frustrated  young men  is 
taken into account (Fuller 2004, Urdal 2004, Heinsohn 2006). This, however, is not considered 
here as being pivotal in and of itself (see also Kröhnert 2004). By 1986 it was estimated that 
approximately  75  percent  of Algerians  between  16  and  25  years  old  were  without  work 
22  Shabafrouz: Oil and the Eruption of the Algerian Civil War 
 







havior,  than  a  state  of  permanent  resignation  in  which  their  expectations  do  not  have  a 
chance to grow.  
Further,  in 1988 more  than 50 percent of Algerians  lived  in  towns  for  the  first  time  in  the 
country’s history  (WDI  indicators 2009). The boom  in  the  industry and service sectors had 
motivated millions of peasants—who were also frustrated by the effects of the agrarian revo‐
lution—to  leave  the  rural areas  in  the  search  for better‐paid work and better access  to  the 
state’s services  (Sheikhzadegan 2003: 257). The urbanization  rate, as Huntington  (1968) has 
stipulated, produces  instability when  it  increases too quickly. It also proves, on the basis of 
international comparison,  to be robustly  linked with a greater risk of regime failure (Smith 
2004:  238). Algeria’s  rural‐urban migration  increased  the pressure within  the  labor market 
and probably also  the  frustration of  the unemployed.  It  can be  seen as a  consequence not 
only of the neglect of agriculture and the rural areas as a whole (Lowi 2007: 130) but also of 
the  modernization  and  industrialization  policy  of  the  1970s,  which  raised  many  people’s 




and  some even drew considerable profit  from  it. While Algeria’s  social  structure was  rela‐
tively uniform at the time of independence, a new elite consisting of single‐party elites, the 
military, and bureaucrats, which clearly differed  from  the rest of  the population, gradually 
emerged (Sandbakken 2006: 141). To make the extent of the social inequality palpable, some 
indicators are of help: While 5 percent of the population earned 45 percent of the national in‐
come  in 1988, 50 percent earned  less  than 22 percent  (Keenan 2008: 164). Poverty and pau‐
perization were widespread: 46 percent of citizens, that is, approximately 13 million people, 
lived below the international poverty line of US$1 per day (Conseil National Economique et 











observable  in Algeria  in his  concept  of  the  “state  class”  (Elsenhans  1989,  2001,  2005). The 
state  class  consists of  several  segments  in  rivalry with one another, each of which  is  com‐
posed of one central and several peripheral clans and groups. Only  through  the  receipt of 
rent income—and here the oil economy becomes relevant—do these groups of clans become 
a segment with more or  less clear political, economic,  ideological and social programs and 




tages, such as easier access  to  import  licenses and  land ownership. In  this sense,  the upris‐
ings  in  the 1980s “were not  just  the expression of deteriorating socio‐economic conditions, 
discontent over administrative, political and economic mismanagement and lack of political 
participation, but also of  factional  struggles within  the  core  elite between proponents and 
opponents  of  economic  reforms”  (Werenfels  2007a:  11). A  society  that  is deeply  split  into 
wealthy and poor people holds greater potential for violence—which can, however, remain 
latent. If  the divergences between  the groups start  to change, for example,  they  increase or 
decrease,  the probability  of  violence  increases  (Hippler  2006:  67).  In particular,  the diver‐
gence between the expectations and hopes of large parts of the population on the one hand 
and  the  social  realities and visible advantages of a  few on  the other hand  can  trigger vio‐
lence. 
Other cleavages existed and also contributed to the outbreak of the civil war, but they were 
not  the main causes. The aspect of ethnicity and  the  resistance of  the Amazigh people be‐
came relevant mainly because of the privileged role given to the Arab language in education. 
This Arabization policy—a core element of the “Cultural Revolution”—was ideology‐driven. 
Although  it had been  instrumental  in  the FLN’s resistance against French colonial domina‐
tion and emphasized the importance of education (Sheikhzadegan 2003: 272f.), it was prob‐
lematic  in  its  realization and not  functional  for post‐independence Algeria  (Aïssaoui 2001: 
17). Not only did it “frustrate the cultural and linguistic aspirations of the Amazigh (Berber) 
communities but  it resulted  in  lower expectations and fewer employment opportunities for 
the vast underprivileged youth“ (ibid.). The elite was still predominantly French‐speaking or 
at least bilingual, and this was a clear advantage in accessing further education and the labor 
market,  for  instance, employment  in  the military and  the hydrocarbon  sector  (Willis 1996: 
                                                     
27   The generation born after independence had largely been excluded from participating in posts of responsibil‐












time—most  visibly  during  the  “Berber  spring”  in  1980—to  establish  their  language 
(Tamazigh) as a  second official  language,  taught  in  school and promoted by  the  state. For 





















A repeated slogan of  the protesters  in 1988 was  their  fight against “la hogra”—that  is,  their 











The  legitimacy  of  the  regime  in Algeria  “had  been  steadily dwindling  since  the death  of 
President Boumedienne  in 1978, yet  it was not until  the  Islamist alternative became strong 
and organized nationwide that the collapse of the existing system became imminent” (Wer‐
enfels  2007a:  13). This  loss  of  legitimacy was  acknowledged by  the  then president Chadli 
Benjedid. On his  initiative a new constitution was elaborated and passed by referendum  in 





hand,  it underestimated  the attraction and mobilizing power of  the Islamists of  the FIS. Fi‐
nally, it also underestimated the dissatisfaction among large parts of the population with the 
state’s performance and the resulting potential for protests and strikes.  




that  the FIS had obtained more  than  twice as many votes as  the FLN, and  that with 47.27 






liament  and  then be  able  to make  constitutional  changes,  such  as  the  establishment of  an 
Islamist  state.30 On  January 14,  the High Council of State  (HCE) was  created.  It was  com‐














government. To substitute for  its obvious  lack of democratic  legitimacy,  it  tried  to mobilize 
the prestige capital of historic personalities  (Ouaissa 2004: 206) such as Belaid Abdesselam 
and Ali Kafi, both of whom had  fought during  the war of  independence. One of  the most 
prestigious  figures  of  the Algerian  revolution  was  certainly Mohamed  Boudiaf, who was 
convinced to come back from his Moroccan exile and act as head of state (Aïssaoui 2001: 20). 
Only  a  few  months  after  his  appointment,  on  June  29,  1992,  he  was  shot  by  a  gunman, 
Sublieutenant Lembarek Boumaarafi.  
While the army immediately accused the fundamentalists of the crime and launched a 
new crackdown on  the FIS,  those  responsible  for  the assassination  remained unclear. 





had  lost  legitimacy. The military remained very actively  involved  in politics since Algeria’s 
independence. Its attitude and repressive actions in the late 1980s did not silence but rather 
empowered the opposition forces. During the unrests of 1988 and even more so later on, Al‐




















rian  nationalist movement  (Kogelman  2005:  419).33 Over  time  various  strands  of  Salafism 
have emerged: political,  Jihadi and Salafiyya  ‘Ilmiyya  (scientific/Da’wa). The radical strand 
of Salafism, which advocates Jihad and political Salafism, is today much weaker than in the 
1980s/90s.  The main movement  is  now Da’wa  Salafism,  a  strongly missionary movement 











tation were radical personalities who were  facing difficulties  in  their own countries, which 
were happy to get rid of them.35 These Islamists were able to use the mosques—and this five 
times  a day—to  spread  their  ideological programs  and visions  of  the  future,  and  like  the 
secularist activists, they organized mass demonstrations. This further polarized Algerian so‐
ciety as mosque and  street politics began  to  function as a  substitute  for organized  institu‐
tional politics  (Aïssaoui 2001: 18).  In  the 1970s and 1980s, many new mosques were built. 
Aside from the prestige objects constructed by the rulers to emphasize their religious legiti‐
macy, most of  them were  improvised people’s mosques or  free mosques  (Kogelmann 2005: 
423). The post‐colonial  state  strived  to  control  the activities of  the  Islamic  communities as 
much  as  possible  by  implementing  a ministerial  administration  for  their  supervision,  but 
many of these new mosques defied any state control. The state reacted to the rise of autono‐
mous mosques during the 1980s by trying to  increase the control exercised by the Ministry 
for Religious Affairs and  Islamic Foundations and by making  its own  investments  in  reli‐
gious infrastructure (ibid.). However, as there was a shortage of professionals in this sector, 




33   Salafism was  introduced  in Algeria  in  the 1930s and played a certain role during  the war of  independence, 






















that political  Islam would not have changed so much about  the  rentier economic system,36 
and that it would also have fit with the kind of market economy and import‐based commerce 
possible within such a rentier economy  (Bendib 2006: 33).  It  is  further plausible  that Presi‐
dent Chadli Benjedid hoped  to have  the support of  the FIS  in parliament  in order  to push 




litical  Islamists  (ibid.: 287), such as  the enactment of  the “Family Code”  in 1984, which re‐
duced women’s rights in family and hereditary law, and the release of political prisoners. 
Ultimately,  it was not so much  their religious  fervor  that made so many Algerians vote  for 
the FIS but rather their opinion that the FIS was the only political power really in line to op‐





act against  the  [leftist] opposition.  It had become so powerful  that  it  turned against  the re‐
                                                     





gime.”38  The  success  of  the  FIS,  especially  in  urban  areas  where  the  socioeconomic  and 
demographic problems were most pronounced and palpable, demonstrated  the voters’ dis‐
satisfaction with the FLN and their belief that the government could not cope with the eco‐
nomic  crisis  (Faath  1990:  373). As  the  other  main  opposition  parties—the  mainly  Berber‐




respect  that  the dominated are seeking  to achieve  (Moussaoui 2006: 11). This mobilization, 
however, can get out of control and ultimately lead to violence if it coincides with other un‐
favorable  conditions. There  is  no doubt  that  Islam  and  political  Islam  are  not  necessarily 
















by  them  (Sorenson 2007). They obtained  licenses  for private sector activities, and  thus “the 

















zation,  in  addition  to  other  reforms  in  the  agricultural  sector, generated  opportunities  for 





two‐thirds of  the country’s  food had  to be  imported,  though  the country could easily have 
been self‐sufficient (Keenan 2008: 165). However, not only did the scramble for  land distort 
the potential of Algerian agriculture, but  the  shortages of  food and other basic necessities 
also made  the  flourishing of  the black market possible—with parts of  the  elite drawing  a 





played a predominant role; when  the civil war erupted and as  it carried on,  they were de‐
termined to destroy the Islamists, mainly through military‐police force and infiltration (Wer‐




cording  to a witness, he said  in May 1992  that he was “ready and determined  to eliminate 
three million Algerians  if necessary  to maintain  the order  the  Islamists  [were]  threatening” 
(Samraoui 2003: 162, translated by the author). But beyond the army’s direct repression and 
counter‐attacks, a recurrent reproach  leveled at  it  is  that parts of  the Department of  Intelli‐
gence and Security (DRS) also infiltrated Islamist groups and were thus involved in the lat‐
ter’s  most  horrific  assassinations  and  massacres  (Cordesman  2002:  127).  Regardless  of 
whether the accusations of  infiltration and massive  involvement  in war crimes  is  true, “the 




1980s,  sometimes using violence  and  sometimes becoming victims of  it. The main groups 
were  the political  Islamists,  the Berber movement, groups  fighting  for women’s  rights and 
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while  the government  remained  literally paralyzed and  ineffective  (Cordesman 2002: 115). 
The party further created a vast network of Islamic charities, which were linked to the affili‐
ated mosques, and  in 1989  it  launched  the  Islamic Workers’ Union  (Syndicat  Islamique du 
Travail—SIT).  It  also  founded  organizations  for  young  people  and women, which  helped 
them access many social services in communities and cities (Zerrouky 2002: 97). The FIS was 
not affected by  the  tighter state budget and  the  financial crisis and was able  to offer many 




Important  support  for  the  FIS’s  financing,  logistics  and  recruitment  and  later  that  of  the 
Islamist militants  came  from  the  politico‐religious  infrastructure which  had  already  been 
built long before (Zerrouky 2002: 97). Many businessmen also supported the FIS and its wel‐
fare projects (Sheikhzadegan 2003: 324) as they were attracted by the party’s promises of tax 




and  the  restricted  legal private market  (Dillman 2000: 11).  It was a  source of  job  creation, 
even if a precarious one, and unemployed youth were increasingly involved in these parallel 
economic activities (ICG 2001: 10). The authorities let it go, partly because some of them were 
involved as well (Rouadjia 1994: 352f.) and also because  they wrongly  thought  that  the de‐




















resurgence of  ‘political  Islam’  in  the Middle East, all of  these combined  to offer a  fa‐
vourable environment which set in motion the widespread rejection of the FLN’s rule 






first Palestinian  Intifada of 1987 and  the Gulf War of 1991—had repercussions on  it  (Lloyd 
2003: 37). The regime’s support  for  the Gulf War created a  larger gap between  the govern‐
ment and  its population and  increased  Islamist movements’ opportunities  to gain support. 
The war in Afghanistan also had an effect on Algeria, as many of the militant Islamists in Al‐
geria had formerly been combatants  in Afghanistan; they came back with training and war 
experience  and  they  were  ideologically  streamlined,  determined  to  fight  for  the  Islamist 
cause,  and  connected  to  an  international  network  (Faath/Mattes  1996). The  success  of  the 
Islamists  in Afghanistan needs  to be  seen  in  connection with  the  support provided by  the 
United  States  to  fight  the  Soviet Union, which had  occupied Afghanistan  (Sheikhzadegan 
2003: 322). The returnees to Algeria were mainly organized within the GIA (Zerrouky 2002: 
69ff.) and were very much devoted  to  jihad. With  the critical economic situation  in Algeria 
affecting  large parts of  the population,  the  radical and militant  Islamic  ideas  fell on  fertile 
ground. Of course,  the victory of  the  Islamic  revolutionary movement  in  Iran,  the  Islamist 
coup against the Bhutto government in Pakistan, and the assassination of Anwar Sadat by an 
Egyptian  Islamist were also  important  sources of  inspiration  for  the Algerian  Islamists, as 
was the resistance movement of the Palestinian Intifada (Sheikhzadegan 2003: 275f.). It was 












alization program backed by  the  international  financial  institutions  and  attempted during 
the civil war (ibid.). Algeria was and remains only partly  integrated  in  the global economy 
and very vulnerable in terms of its international economic relationships. 




















cilities  for  industrial production. This aspect  is not  irrelevant,  though  it  is  largely  ignored 
when  it comes  to analyses of oil rentier states. Even when  large  investments were made  in 
production facilities, these were also imported and many did not function as planned; they 









organizations. France and other European governments sent aid  to support  the secular  re‐
gime: France provided US$550 million  in 1992  to help Algeria  import  food, and a Western 







buy  popular  support  through  social welfare  activities,  etc.  The  arms  the  radical  Islamists 
used during  the war were partly  sent by partners based  in France, Germany  and Eastern 
Europe (Zerrouky 2002: 104ff.). 
But it was not only finances that were relevant in terms of the impact of international dynam‐
ics on  the conflict. Algeria’s close  ties  to France were obvious:  In  the early 1990s, nearly 20 
percent of all Algerian exports were going  to France, and much of Algeria’s  imports came 
from  its  former colonizer. More  than one million Algerians  lived  in France, and  in Algeria 
many  people  were  French‐speaking,  which  led  to  an  important  cultural  overlap.  But  the 
Arabization of Algeria and the increased polarization between the French‐speaking elite and 
the  Arab‐speaking  masses  had  mobilized  anti‐French  resentment.  The  FIS’s  success  was 
therefore  also  an  indication  of  the  reassertion  of  an  independent  national  identity 
(Sheikhzadegan  2003:  282).  The  party  also  benefited  from  the  widespread  critiques  of 
France’s support  for  the FLN  regime. The Algerian  Islamists suspected  the French govern‐
ment  of being behind  the  advice  to  cancel  the  second  round  of  the  legislative  elections—
despite of  the official  call of French president François Mitterrand  to  resume  the elections 
immediately.  Islamist groups  thus started  to  target French citizens and  interests  in Algeria. 
As former colonial power, France still had (and still has today) considerable stakes in Algeria 
(Aïssaoui 2001: 22). Political analyst Hugh Roberts argues that  
contrary  to  appearances,  France  had  consistently  put  its  national  self‐interest  above 







that Algeria  could  become  a  theocracy  like  Iran  (Werenfels  2007b:  81). This  claim became 
more effective with the rising violence of Islamist groups over the course of the war.  
As  has  been  demonstrated,  the  general  contextual  conditions  not  linked  or  not  directly 














creased after  the price  shock  suffered  in  the 1980s. This  type of event  can  trigger violence 
when  the population  expresses  its grievances over  the  sudden drop  in purchasing power. 
Consequently,  out  of  the  three  causal  mechanisms—opportunity,  motive  and  indirect—










pendence of  the  state budget  and of  the whole  economy on  this  sector—not  so much  the 
wealth in itself—made the system vulnerable.  







for  understanding  the mechanisms  linking  the  state  and  business  in  distributive  systems 
and,  thus,  for  tracing  their  failure.  For  the  actual  outbreak  of  violence,  however,  other 




of  crucial  conditions  have  been  identified,  including,  among  others,  the  general  socioeco‐
nomic deficiencies of the economy, the behavioral patterns of the elite, and the efficiency and 
legitimacy of political  institutions. As we have seen,  it was not only  the resource  rents but 
also many other sectors, especially  in  the booming  import business,  that were  the object of 
rent‐seeking within  the Algerian economy. Some people close  to  the elite could easily  infil‐
trate  the  import  sector mainly because  the power  structure of  the  country allowed  for  the 
nontransparent distribution  of  licenses. The  result was  a highly  clientelistic private  sector 
and, in its shadow, a vibrant informal economy. This informal economy, in turn, was profit‐
able for the Islamist groups—for their charities and for their military activities. 
The unpredictability of  the outcomes of policies due  to  the  limited rationality of  the actors 
merits consideration as well:  the relevant actors might have had good  ideas, but  they were 










problems, as “military  repression and  the military  leadership’s support of  ‘statist’  rule had 
been their major cause” (Cordesman 2002: 117) in the first place, the subsequent escalation of 




teracted and reinforced each other.  In  light of  this  fact, we can assume  that  the drop  in oil 

















ture,  identity, and  ideology, but  the  regime’s  legitimacy would not have been contested  so 
deeply if the widespread frustration resulting from mass unemployment and the deteriora‐






dency  towards violence  received an unexpected  impetus. The  last point also demonstrates 
the  importance  of  international developments  for national  events. Both  conflicting parties 
had  supporters  outside  of  the  country,  and  the  latter’s  interests  can  be  assumed  to  have 
sometimes included Algeria’s resource endowments. 
5  Conclusion: Implications for Theoretical Approaches and Further Research 
The analysis of  the onset of Algeria’s  intrastate war undertaken  in  this paper has aimed  to 
contribute to the evaluation of different theoretical approaches that explain the occurrence of 
physical violence  in resource‐wealthy countries  in general. As Algeria  is  indeed a resource‐
wealthy—and  resource‐dependent—state  when  viewed  from  an  internal  perspective,  the 
(indirect) impacts of oil and gas on its economy, society, and maybe also on its conflicts are 
difficult to deny. This paper has used the resource curse approach and the rentier state the‐
ory  to  understand  this  impact,  but  it  has  also  gone  one  step  further,  adopting  a  context‐
sensitive approach. This approach  juxtaposes conditions directly linked to the resource sec‐
tor with the general conflict‐fueling conditions diagnosed in the country. The discussion has 
taken  into account conditions both within the country and  in the  international context. The 
application of a context matrix has allowed for the examination of the interplay of resource‐




understanding of the resource‐violence  link but also to provide new  insights  into the erup‐
tion of violence in Algeria. 
The analysis has demonstrated  that Algeria’s oil and gas resources—mainly due  to  the de‐
pendency of the Algerian economy on them—indeed had an impact. But only through their 
interplay with other resource‐specific and general conditions did the drop in world oil prices 







compare with  the experiences of other countries. Given  the complexity of  the conflict,  this 
case study is far from exhaustive and many other contextual conditions remain to be exam‐
ined. No new  theory can be based on  this context approach, but  the paper has shown  that 








help  to prevent and  resolve negative developments such as  those  in Algeria. Many  reform 
measures are already being taken by the Algerian government and other resource‐rich states. 
However, whether they are really addressing the roots of the propensity to violence is ques‐




not caused a regression, and  this has  fueled  the vicious circle of recurring violence. There‐
fore,  the  results  of  the  studies  undertaken  within  the  framework  of  this  research  project 
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